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teatre

l'aventura nord-americana
de 11Maria Rosa11 de &uimera
Sharon G. Feldman

En l'epoca actual, en la qual l'exit teatral s'acostuma
a mesurar en funci6 del reconeixement internacional, molts dramaturgs contemporanis han somniat en
un muntatge a Nova York o, fins i tot, en un triomf a
Hollywood. Potser els sorprendria saber que fa aproximadament cent anys Angel Guimera, sens dubte el dramaturg catala mes prominent del seu temps, ja havia
acomplert aquest somni gairebe impossible quan dues
de les seves obres teatrals mes famoses, Maria Rosa
(1894) i Terra baixa (1896), es van estrenar en versi6 anglesa sota els focus de Broadway. De fet, entre els anys
1903 i 1914, les obres de Guimera van gaudir d'una presencia continuada als escenaris teatrals d'America del
Nord, passant per mes de vuitanta teatres diferents (amb
mes de 260 funcions en total). De Nova York a Toronto i
de Kansas City a San Francisco, aquestes dues obres van
ser tan hen acollides en el m6n teatral nord-america que
l'any 1915 Cecil B. DeMille, aparentment captivat per la
capacitat excepcional de Guimera de retratar la sensualitat femenina, va adaptar Maria Rosa al cinema mut.
En la seva llarga aventura nord-americana, de Barcelona a Broadway i despres a la pantalla gran de
Hollywood, Maria Rosa, un text que Guimera va escriure
per a la llegendaria actriu espanyola Maria Guerrero, va
sobrepassar una serie de fronteres lingtiistiques, espacials i temporals, iamb el temps es va transformar i va
acumular noves capes de significat cultural, historic i politic. Quines son les circumstancies que van fer possible
aquesta aventura?
La historia de Guimera a America comenc;:a a finals
de la Guerra Hispanoestatunidenca, l'anomenat Desastre del 98, un esdeveniment que be podria haver inspirat
una fascinaci6 particular respecte a Espanya per part dels
espectadors nord-americans, que potser tenien una certa
curiositat per veure algun retrat teatral del paisatge catala
(i/o espanyol) i ganes de projectar els seus somnis idealitzats d'expansionisme nord-america sobre l'espai que
servia com a Hoc d'origen del seu (antic) enemic exotic.

A molts dramaturgs d'ara els pot sorprendre el fet que fauns cent
anys Angel Guimera va aconseguir que Maria Rosa i Terra baixa
s'estrenessin en versi6 anglesa sota els focus de Broadway i que el
1915 Cecil B. DeMille adaptes la primera al cinema mut.
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Una escena de Terra baixa
(Marta of the Lowlands) que
el 30 d'octubre de 1904 es
va estrenar per la Florence
Roberts Company al Grand
Opera House de Seattle.

Florence Roberts («Zaza » ),
actriu i directora de la seva
propia companyia, va fer una
gira de gran exit amb Terra baixa
i el desembre de 1906 va ser
la primera a estrenar la versi6
anglesa de Maria Rosa al Grand
Opera House de Seattle.

De fet, Espanya i les cultures de la Peninsula estaven
en voga als Estats Units al llarg de les primeres decades
del segle XX, tal com palesen l'arquitectura de Rafael
Guastavino i Edward Buehler Delk o la pintura de Robert
Henri i Joaquim Sorolla. Aquest ultim va ser objecte de
dues importants exposicions als Estats Units el 1909 i el
1911. Per descomptat, el fantasma de Carmen, de Prosper
Merimee i Georges Bizet -l'arquetip romantic femeni ,
exotic i encisador-, i la imatge igualment teatral de la
«Vella Espanya» retratada als Contes de !'Alhambra, de
Washington Irving, a mes del quadre de gran format
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El jaleo, de John Singer Sargent, ja havien atiat la imaginaci6 de l'espectador nord-america del segle XIX.
Els muntatges teatrals nord-americans de Maria Rosa
i Terra baixa tenen una historia de fons fascinant i complexa, protagonitzada per una serie d'actrius carismatiques de renom nacional, una de les quals era tambe una
diva d'opera de fama internacional. No costa imaginar,
per tant, com la representaci6 tan sincera de Guimera
de la psique femenina i del desig femeni va oferir un
conjunt molt ric d'atractives possibilitats per a aquestes
dones, que ocupaven el primer pla de l'escena teatral
d'America del Nord. Les traduccions en llengua anglesa
les va dur a terme l'equip de traductors nord-americans
format per Wallace Gillpatrick i Guido Marburg. A mes
de Maria Rosa i Terra baixa (amb el titol Marta ofthe Lowlands), van publicar una traducci6 anglesa de La pecadora
(amb el titol Daniela), pero no en tenim constancia de
cap muntatge.
En elaborar les seves versions angleses, Gillpatrick i
Marburg es van basar en les traduccions castellanes de
Jose Echegaray, un dramaturg de perfil internacional
(guanyador del Premi Nobel de Literatura el 1904) i un
gran amic i admirador de la dramaturgia de Guimera.
Echegaray, sens dubte, va deixar la seva empremta en
els textos, afegint algunes modificacions en les linies
argumentals, les referencies a Catalunya i els noms de
personatges. Les traduccions d'Echegaray van possibilitar l'estrena al Teatro Espanol de Madrid de Maria Rosa,
protagonitzada per Maria Guerrero, el 24 de novembre
de 1894, el mateix dia de la seva estrena al Teatre Novedades de Barcelona, protagonitzada per Concepci6 Ferrer. Tambe van fer possible la primera gira de Guerrero
per !'America Llatina el 1899 amb la companyia que
havia creat amb Fernando Diaz de Mendoza. El teatre
de Guimera, doncs, va arribar als Estats Units a traves
de !'America Llatina -concretament, de Mexic- i, en
conseqilencia, a traves d'un proces d'adaptaci6 mitjanc;:ant el qual el llenguatge de comunicaci6 intermediari
era el castella.
Explica Gillpatrick en el seu prefaci a l'edici6 nordamericana que Marburg, un home de teatre multifacetic,
va voler aconseguir els drets de traducci6 de les obres de
Guimera despres d'assistir a una representaci6 de Tierra
baja (versi6 d'Echegaray) a carrec d'alguns dels actors
mexicans mes celebres de l'epoca: Virginia Fabregas i el
seu marit, Francisco Cardona. Les obres de Guimera ja
havien gaudit de popularitat a Llatinoamerica gracies a
la primera gira de la companyia Guerrero-Diaz de Mendoza, i Fabregas i Cardona van presentar el seu muntatge
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en una gala benefica organitzada a Ciutat de Mexic per
recaptar fons per a la reconstrucci6 de la ciutat de Galveston (Texas) , devastada el 1900 per un huraca. Marta
of the Lowlands es va estrenar a Broadway el 1903 sota la
direcci6 de la gran vedet Minnie Maddern Fiske (popularment coneguda com a «Mrs. Fiske»).
Una de les altres actrius que va caure sota l'encis de
les obres de Guimera va ser Florence Roberts, una artista extremament popular, establerta a San Francisco,
que tambe era directora de la seva propia companyia.
Roberts va ser una figura summament dinamica que va
sobreviure a un catastrofic descarrilament de tren i al
gran terratremol de San Francisco de 1906. Havent fet ja
una gira de gran exit amb Terra baixa, el 28 de desembre
de 1906 va ser la primera a estrenar la versi6 anglesa de
Maria Rosa al Grand Opera House de Seattle. La companyia va fer una gira amb el muntatge al llarg de 1907,
amb parades a Portland (Oregon), Salt Lake City (Utah),
Ogden (Utah), Denver (Colorado), Saint Louis (Missouri)
i, finalment, San Francisco (California).
Durant la primavera de 1913, un nou muntatge de
Maria Rosa es va estrenar al Toy Theatre de Boston, sota
la direcci6 del reconegut escenograf Livingston Platt.
Per casualitat, Dorothy Donnelly, una distingida actriu
i dramaturga feminista de Nova York, es trobava entre
el public i es va entusiasmar, ja que era justament el tipus de «drama emocional» que a ella li interessava promoure. Va haver d'invertir un esforc;: considerable per
a obtenir-ne els drets, pero la seva lluita va ser recompensada el gener de 1914 amb l'estrena de Maria Rosa al
Thirty-Ninth Street Theatre de Broadway, sota la direcci6
d'Edward McGregor. Mes tard, el muntatge es va traslladar a l'emblematic Longacre Theatre, tambe a Broadway.
Donnelly va assumir el paper protagonista al costat de
Lou Tellegen, un actor de procedencia misteriosa format
en frances amb la companyia de Sarah Bernhardt, en el
paper de Ramon (el nom que Echegaray havia donat al
personatge originalment anomenat «Marc;:al» en catala).
Es van fer quaranta-nou funcions a Broadway d'aquest
muntatge.
Els critics de teatre de Nova York van qualificar Maria
Rosa de thriller i de «drama salvatge d'Espanya», capac;:
de fer «tremolar els cors». El muntatge d'aquesta obra
a Broadway va servir, a mes, com a vehicle fonamental
per a la trajectoria professional de Tellegen, que poc despres va endegar una breu, pero intensa, carrera a Hollywood com a idol del cinema. A les seves memories, el
productor de Hollywood Jesse Lasky explica com ell i el
seu soci i cunyat Samuel Goldwyn van veure Tellegen a
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Broadway en «a little Spanish play>> i que, posteriorment,
li va oferir un contracte amb Paramount Pictures, l'estudi de cinema que fundaren quan la Jesse L. Lasky Feature Play Company (dels socis Lasky, Goldwyn i DeMille)
es va fusionar amb la Famous Players Film Company.
Tellegen, que arriba a fer nombrosos papers com a Latin
Lover, curiosament tambe es convertiria en una mena de
fil conductor entre Guimera i Hollywood.
L'any 1915, la Lasky Feature Play Company va entrar
en negociacions amb Geraldine Farrar, en aquell moment la prima donna assoluta de la Metropolitan Opera.
Lasky, acompanyat de Morris Gest, el manager de Farrar,
havia vist la diva al Metropolitan en una representaci6
de Madame Butterfly amb la sala plena a vessar. Junts van
aconseguir convencer-la que el nou mitja d'imatges en
moviment l'ajudaria a aconseguir el mes gran nombre
de seguidors possible. La idea era crear una imatge indeleble i immortal de Farrar en el paper de Carmen, un dels
seus personatges d'opera favorits. El seu contracte note. nia precedents en la nova industria del cinema, si tenim
en compte la seva llarga llista de disposicions i extravagancies: vag6 de tren privat per a tot el seu seguici per viatjar des de Nova York a Los Angeles, limusina personal
amb xofer, casa privada als Hollywood Hills, bungalou
privat contigu al plat6, i un llarg etcetera. D'altra banda,
Farrar, que suposadament havia tingut afers amorosos
amb el princep hereu Guillem d'Alemanya i amb Arturo
Toscanini (i per a qui Enrico ·Caruso havia encunyat la
frase italiana «Farrar Jara»), no es considerava una simple cantant; tambe aspirava a ser una actriu dramatica.
De fet, l'empresari, dramaturg i director David Belasco,
gran amic seu, ja havia afirmat que «Si avui ella perdes la
veu, encara seria la mes gran actriu de teatre dels Estats
Units».
Farrar va ser, de fet, la primera actriu a Hollywood a
rebre el que avui dia es coneix com «el tractament d'estrella». L'n de juny de 1915, un vag6 de tren anomenat Le
Superb va arribar a la Grande Station de Los Angeles amb
la diva, els seus pares, el seu manager i molts menibres
del servei a bord. Van ser rebuts per Lasky, juntament
amb una delegaci6 que incloia l'alcalde de Los Angeles,
Henry Rose, i cine-cents escolars que li van donar la benvinguda desplegant una catifa de flors als seus peus i
regalant-li una gran cistella de taronges de Calirornia.
L'adaptaci6 cinematografica de Carmen que originalment tenia pensada DeMille s'hauria d'haver basat en
l'opera de Bizet, pero, a causa d'un problema de drets,
es va veure obligat a crear en el seu Hoc un argument
a partir de la versi6 de Merimee. Tot i aixo, rapidament
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Marla Rosa , a Catalan peu :;ant girl ,
a.fter she has drawn a spllrn fror.1 his fco

Caricatura de Dorothy Donnelly
en el paper de Maria Rosa i
Lou Tellegen en el paper de
Ramon (originalment Man;:al),
publicada en una diari de Nova
York el 1914.
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Una imatge de Dorothy
Donnelly del programa de ma
de les representacions de Maria
Rosa al Longacre Theatre de
Broadway.
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Jesse Lasky va convencer
Geraldine Farrar, la prima
donna assoluta de la
Metropolitan Opera, de
passar-se al cinema mut
interpretant Carmen. A la
foto, l'arribada de la diva l'l l
de juny de 1915 a la Grande
Station de Los Angeles ,
acompanyada del seu
manager Morris Gest, Jesse
Lasky i Henry Rose, alcalde
de Los Angeles .
Una imatge del film Maria
Rosa , dirigit per Cecil B.
DeMille el 1916.
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es va trobar amb un dilema a resoldre: la seva «estrella>>
mai no havia treballat al cinema -i aqui, a mes a mes,
es tractava de cinema mut, un mitja en el qual la diva no
podria confiar en les seves habilitats vocals com a suport
artistic-. Per la seva falta d'experiencia, corria el rise
que tota aquella iniciativa predria acabes malament.
Podria quedar, havien advertit alguns amics, com una
ximpleta neofita amb la seva impecable reputaci6 professional per terra. DeMille i Lasky, pero, van idear una
soluci6: crearien una versi6 cinematica de Maria Rosa,
la «petita obreta espanyola» que Lasky i Goldwyn havien
vist a Broadway, i la farien servir com a exercici practic
perque la seva soprano pogues anar adquirint experiencia com a estrella del cinema. Maria Rosa, al final, es va
convertir en una pel · licula d'una alta qualitat artistica
i tecnica que va ser ben rebuda pels critics. William C.
deMille, el germa de Cecil, va preparar el gui6, una adaptaci6 lliure de la traducci6 de Gillpatrick i Marburg.
Per tant, si be originalment Farrar havia de passar
vuit setmanes en el rodatge d'una sola pel -lkula (es a
dir, Carmen), al final va acabar rodant tres pel · lkules
amb DeMille durant un sol estiu: Maria Rosa; a continuaci6, Carmen, i, despres, Temptaci6 (un melodrama
modern). L'ordre d'estrena ales sales de cinema, pero,
va ser Carmen (r9r5), Temptaci6 (r9r5) i, finalment, Maria
Rosa (r9r6). Com a resultat, quan els espectadors van
veure Maria Rosa per primer cop, molts ja havien vist la
Carmen de Farrar, que havia estat un exit rotund. Wallace
Reid, figura llegendaria del cinema mut, va fer el paper
d'Andreu, i Pedro de Cordoba, un actor nord-amerid
d'origen francocuba, va interpretar el de Ramon (Mar<_;:al). Al plat6, Farrar es va sentir seduida per l'elegancia
de Lou Tellegen, que havia estat contractat per Lasky com
a assessor en el rodatge de Maria Rosa. Es van casar el
r9r6. El seu matrimoni, pero, nova tenir un final feli<_;:.
D'aixo fa roo anys.
L'exposici6 «L'aventura nord-americana de Maria
Rosa de Guimera» s'inaugurara al Museu de les Arts Esceniques el 25 d'octubre de 2016.

DeMille i Lasky van crear una
versi6 per al cinema de Maria
Rosa per tal que Geraldine
Farrar adquirfs experiencia
en el cinema mut. A la foto,
la soprano en un retrat de
cap a 1915. (Geraldine Farrar
Collection, 1895-1943, Library of
Congress)
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Durant el rodatge de Maria

Rosa, Geraldine Farrar es va
enamorar de Lou Tellegen, que,
com que havia fet el paper de
Ramon/Man;al al teatre, feia
d'assessor de rodatge. El 1916
es van casar.
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